**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES**

**STUDIJU KURSA APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Studiju kursa nosaukums | Latvijas vēsture |
| Studiju kursa kods (DUIS) | Vēst2004 |
| Zinātnes nozare | **Vēsture** |
| Kursa līmenis | 6 |
| Kredītpunkti | 8 |
| ECTS kredītpunkti | 12 |
| Kopējais kontaktstundu skaits | 128 |
| Lekciju stundu skaits | 64 |
| Semināru stundu skaits | 64 |
| Praktisko darbu stundu skaits |  |
| Laboratorijas darbu stundu skaits |  |
| Studējošā patstāvīgā darba stundu skaits | 192 |
|  | |
| Kursa autors(-i) | |
| Mg., hist., lekt. Dmitrijs Oļehnovičs | |
| Kursa docētājs(-i) | |
| Mg., hist., lekt. Dmitrijs Oļehnovičs | |
| Priekšzināšanas | |
| Nav | |
| Studiju kursa anotācija | |
| Studiju kursa mērķis – sniegt sistemātisku pārskatu par Latvijas vēstures problēmām no 11.gs.nogalē – 21.gs.sākumā, par esošajiem avotiem un literatūru, sevišķu uzmanību pievēršot Latvijas valsts izveides, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības jautājumiem.  Kursa satura pamatā ir divi principi: sistēmiskums (savstarpējās saites dažādās dzīves jomās un līmeņos) un vēsturiskums (hronoloģiskais un izmaiņas). Veidojot izpratni par Latvijas vēstures (11. gs. – 21. gs. sāk.) kultūrvēsturiskajām pamatīpatnībām, veicināt vēsturiskās apziņas veidošanos un attīstīt kritiskās domāšanas un pašvadības kompetenci.  Kursa uzdevumi:  -Sekmēt studējošu zināšanu padziļināšanu Latvijas vēsturē;  -Veicināt izpratnes veidošanos par Latvijas vēstures periodizāciju un svarīgākajiem problēmjautājumiem;  -Veidot prasmi diskutēt par sociālpolitisko procesu likumsakarībām;  - Konceptualizēt priekšstatus par Latvijas valsts ģenēzi un izveidi;  - Attīstīt studējošo prasmi patstāvīgi meklēt, analizēt un izmantot informāciju; salīdzināt dažādu avotu informāciju;  - Pilnveidot prasmes darbā ar vēstures avotiem un vēsturisko literatūru, veidojot pētnieciskā darba iemaņas.  Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja norādījuma. | |
| Studiju kursa kalendārais plāns | |
| Lekcijas 64 st., semināri - 64 st., patstāvīgais darbs 192 st.  I. Ievads Latvijas vēsturē L4  II. Senlatviešu dzīvesveids L1 S 2  III. Baltijas kolonizācijas un kristianizācija. Livonijas izveide L 1, S 2  IV. Livonija 13 - 16 gs. L3 S 3  V. Livonijas sabrukums L 1, S 1  VI Latvijas teritorija Polijas - Lietuvas varā. L 2, S 2  VII "Zviedru laiki" L 4, S 4  VIII Latvijas teritorija Krievijas impērijas sastāvā L 4, S 4  IX Nacionālā atmoda L 6, S 6  X Latvija 19.gs. nogalē 20.gs. L4, S4  XI Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā L8 S8  XII Neatkarības proklamēšana un Brīvības cīņas L4, S4  XIII Latvijas valsts iekšpolitika un ārpolitika 1920.-1940. L4 S4  XIV Okupētā Latvijas republika (1940. - 1990). L 6, S6  XV Neatkarības atjaunošana un Latvijas Republika no 1987.g. līdz 2019.g. L6, S6 | |
| Studiju rezultāti | |
| |  | | --- | | ZINĀŠANAS | | 1. Zina Latvijas vēstures pamatīpatnības 11. gs. – 21. gs. sākumā.  2. Skaidro nacionālās apziņas izpausmes.  3. Izprot korelāciju starp sociālo, ekonomisko, politisko un garīgi intelektuālo jomu cilvēku dzīvē 11. gs. – 21. gs. sākumā.  4. Zina un skaidro 11. gs. – 21. gs. lielo notikumu un nozīmīgu procesu priekšnosacījumus un sekas. | | PRASMES | | 5. Demonstrē digitālo lietpratību.  6. Orientējas datu bāzēs. Ar izpratni atlasa zinātnisko literatūru atbilstoši noteiktai tēmai.  7. Izprot vēstures avotu atšķirību no zinātniskās literatūras. Analizē vēstures avotus un zinātnisko literatūru.  8. Demonstrē analītiskas prasmes, pildot sarežģītus uzdevumus un veicot pētījumus: gūto informāciju apkopo, strukturē, analizē un sagatavo prezentāciju rakstiski un mutiski.  9. Spēj plānot, organizēt un novērtēt savu darbu. | | KOMPETENCE | | 10. Izprot un skaidro vēstures procesu kā dažāda rakstura un dažādos līmeņos notiekošās izmaiņas. | | |
| Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums | |
| – iepazīšanās ar zinātnisko literatūru un informācijas analīze, gatavojoties semināriem;  – zinātniskās literatūras apzināšana un atlase patstāvīga inovatīva pētnieciska darba izstrādei un prezentācijas sagatavošanai;  – PowerPoint prezentācijas sagatavošana pār kādu no semināra tēmām. | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai | |
| STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa gala vērtējums (ar atzīmi) veidojas, summējot patstāvīgi veiktā darba rezultātus, kuri tiek prezentēti un apspriesti semināros (starppārbaudījumi) un nodoti docētājam izveidotajā portfolio, kā arī no atbildes uz docētāja piedāvātajiem jautājumiem semināros (50%) vērtējums ar atzīmi (50%).  STARPPĀRBAUDĪJUMI:  (starppārbaudījuma uzdevumi tiek izstrādāti un vērtēti pēc docētāja noteiktajiem kritērijiem  Semināru nodarbībām sagatavotie ziņojumi (portfolio) – 50%.  NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS:  Atbilde uz docētāja piedāvātajiem jautājumiem vērtējuma ar atzīmi laikā – 50%.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa apguve tā noslēgumā tiek vērtēta 10 ballu skalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši "Nolikumam par studijām Daugavpils Universitātē" (apstiprināts DU Senāta sēdē 17.12.2018., protokols Nr. 15), vadoties pēc šādiem kritērijiem: iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un kompetences atbilstoši plānotajiem studiju rezultātiem.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pārbaudījumu veidi | Studiju rezultāti \* | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | 1. Semināru nodarbībām sagatavotie ziņojumi  (portfolio) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 2. Noslēguma pārbaudījums - eksāmens vai ieskaite ar atzīmi.  (atbilde uz jautājumiem ieskaites laikā) | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | | |
| Kursa saturs | |
| I. Ievads Latvijas vēsturē  1.Ievads. Latvijas vēstures kursa uzdevumi. Latvijas vēstures avoti un historiogrāfija. L2  2. Senākie rakstītie avoti par Baltiju un tās iedzīvotājiem. Latvijas vēstures periodizācija. Skolas Latvijas historiogrāfijā. L2  II. Senlatviešu dzīvesveids  2.1. Sabiedriskās attiecības, sociālā diferenciācija. Militārā demokrātija. Feodālo attiecību veidošanās. Valstiskie veidojumi, zemes. Austrumlatvijas attiecības ar krievu kņazistēm. Etniskie procesi. Garīgā kultūra. Mitoloģija. Kristietības izplatības sākumi. L 2  2.2. Senlatvieši pirms krustnešu iebrukuma. Trijlauku sistēmas un spīļarkla ieviešanas sākumi. Lopkopība, amatniecība. Tirdzniecības sakari. Sirojumi. Dzīves vietas: viensētas, ciemi, pilis, senpilsētas. Latvju dainas. S 2  Patstāvīgais darbs:  Gatavojoties semināram, iepazīties ar Latvju dainām un izveidot prezentāciju par senlatviešu dzīvesveidu.  III Baltijas kolonizācijas un kristianizācija. Livonijas izveide  3.1. Bīskapa Meinharda misionāra darbs Ikšķilē. Teodoriha darbība Turaidā. Pirmā krusta kara (1198) organizācija pret lībiešiem. Bīskaps Bertolds. Bīskaps Alberts. Rīgas dibināšanas problēma. Zobenbrāļu ordeņa nodibināšana (1202), tā darbība. Daugavas lībiešu pakļaušana (1206). Teritoriju sadale starp bīskapu un ordeni (1210). Kristīgo latviešu zemju (Jersikas un Talavas) iekarošana. Krustnešu uzbrukums Kursai. Saules kauja (1236). Livonijas ordeņa izveide (1237). Durbes kauja (1260). Kursas pakļaušana (1267). Livonijas ordeņa karagājieni pret zemgaļiem, cīņas par Tērveti, Rakti, Dobeli, Sidrabeni. Zemgaļu pārcelšanās uz Lietuvu. Baltijas pakļaušanas un kristianizācijas vēsturiskā nozīme. L 2  3.2. Krustnešu iebrukums Baltijā, tās pakļaušana. Literatūra un avoti par krustniešu iebrukumu Baltijā. Livonijas hronikas. S 2  Patstāvīgais darbs: iepazīties ar Indriķa Livonijas hroniku un izveidot prezentāciju par Baltijas kolonizāciju un kristiānizāciju.  3.3. Livonija 13 - 16 gs. Avoti un literatūra. Livonijas politiskā struktūra. Bīskapijas. Rīgas arhibīskapija, tās pārvalde. Domkapituls. Vasaļi. Lēņi. Mantāgs. Livonijas ordenis, tā uzbūve, bruņotie spēki, saimniecība. Livoniju vienojošie elementi un pretrunas. Ordeņa un Rīgas arhibīskapa cīņas par Rīgu. Landtāgi. Livonijas attiecības ar Romas Pāvestu un Vācu nācijas Svētās Romas impēriju. L 2  3.4. Pilsētu attīstība Livonijā. Pilsētas un miesti. Pilsētu iedzīvotāju Rīgas Rāte, Lielā un Mazā ģildes, cunftes, Melngalvju brālība, latviešu amati. S 2  Patstāvīgais darbs:  Apzināt un kritiski izvērtēt avotus un zinātnisku literatūru par Livoniju, kā arī sagatavot prezentāciju par kādu no semināru tēmām.  3.5. Livonijas ārējie konflikti 14. - 15. gs. Piļu sistēma. Iebrukumi citās zemēs. Kaujas pie Grīnvaldes (1410) un Šventojas (1435). Latviešu zemniecība vācu feodāļu varā. Lauksaimniecības attīstības līmenis. Zemnieku saimnieciskais un sabiedriskais stāvoklis. Pagasts. Nodevas un klaušas. Kuršu, lībiešu ķoniņi. Vasaļu saimniecības. Muižas. Zemnieku krišana parādos. Parādnieku tiesāšana, to bēgšana. Valkas landtāga lēmumi par aizbēgušo zemnieku izdošanu (1424). Landtāga lēmumi par naudas reformu (1422). Rīgas cīņa pret feodālo atkarību. L2  3.6. Rīga, kā viens no tirdzniecības centriem. Latvijas pilsētas kā Hanzas locekļi. S 2  Patstāvīgais darbs:  Studējošie sagatavo prezentāciju par dzimtbūšanas nostiprināšanos.  3.7. Reformācija Livonijā. Reformācijas būtība. Katoļu baznīca Livonijā pirms reformācijas, tās priekšnoteikumi. M.Lutera mācības izplatītāji Rīgā. Reformācijas atbalstītāji un pretinieki. Svētbilžu grautiņi. Valmieras landtāgs (1524). Reformācija laukos. Luterisma izplatība. Reformācijas Livonijā nozīme. L 2 S 2  Patstāvīgais darbs:  Izveidot prezentāciju par reformāciju Livonijā, izmantojot B.Rusova "Livonijas hronika".  IV Livonijas sabrukums  4.1. Ordeņa padošanās Polijas karalim un Lietuvas lielkņazam Sigismundam II Augustam. (1561). Dānijas, Zviedrijas, Polijas - Lietuvas un Krievu valsts cīņa par Livonijas mantojumu. Ivana IV mēģinājumi nodibināt Livonijas “karaļvalsti”. “Karalis” Magnuss. Livonijas kara rezultāti. L 2  4.2. Zemnieku stāvoklis. Rīgas pagaidu neatkarības posms. Rīgas padošanās Stefanam Batorijam. Tirdzniecības attīstība, izmaiņas eksporta struktūrā. Romas Pāvesta rīkojums par jaungregoriāņu kalendāra ieviešanu. Kalendāra nemieri. Nemiernieku prasības. Nemieru apspiešana. Livonijas sabrukums. Valtera von Pletenberga ārpolitika. Livonijas ordeņa sadursmes ar Maskaviju XVI gs. sākumā. Livonijas starptautiskais un iekšējais stāvoklis 16. gs. pirmajā pusē. Krievu valsts centieni iegūt Baltiju. “Tērbatas mesli” kā kara iegansts. Livonijas kara (1558 - 1583) sākums. L 2 S2  Patstāvīgais darbs:  Izstrādāt prezentāciju (\*pptx vai citā formātā) par Livonijas kara norisi, izmantojot B.Rusova "Livonijas hronika".  4.3. Vietējo nevācu dalība Livonijas karā. Livonijas iziršana. Latvija Polijas - Lietuvas (Rzecz Pospolita) varā 16. gs. otrajā pusē. Karalis Stefans Batorijs. Kontrreformācija. Jezuītu ordeņa darbība. L2 S 2  Patstāvīgais darbs:  Izstrādāt ziņojumu par Jezuītu ordeņa darbību Latvijas teritorijā, kā arī sagatavoties diskusijai par reformācijas nozīmi Latvijas vēsturē.  V. Livonijas sabrukums  5.1 Latvija Polijas - Lietuvas (Rzecz Pospolita) varā XVI gs. otrajā pusē. Avoti un literatūra. Pārdaugavas hercogistes izveide. Sigismunda Augusta privilēģija. Jans Hodkevičs. Polijas - Lietuvas reālūnija (1569). L 2, S2  Patstāvīgais darbs:  Izmantojot obligāto literatūru, sagatavoties diskusijai par Latvijas teritorijas sadalījumu 16.gs. 2.pusē.  VI Latvijas teritorija Latvija Polijas - Lietuvas varā.  6.1. Latvija Polijas - Lietuvas (Rzecz Pospolita) varā 16 gs. Zemnieku stāvoklis. Rīgas pagaidu neatkarības posms. Rīgas padošanās Stefanam Batorijam. L 2  Sagatavošanās prezentācijai pār izvēlēto tēmu.  6.2.. Tirdzniecības attīstība, izmaiņas eksporta struktūrā. Kurzemes hercogistes izveide. G.Ketlera darbība. S 2  Patstāvīgais darbs: prezentācija par G.Ketlera attiecībām ar muižniecību.  VII "Zviedru laiki"  7.1. Vidzeme Zviedrijas varā. Tirdzniecības attīstība. Zviedrijas muitu politika. Muižu redukcija. Opozīcijas Zviedrijas varai. Zemnieku stāvoklis. L 4  7.2. No Rīgas eksportētās un Rīgā importētās preces. Amatniecība. Zeļļu cīņa par sava stāvokļa uzlabošanu. Nevācu iedzīvotāju stāvoklis. Manufaktūras. Celtniecība Rīgā. S 4  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās prezentācijai par Vidzemes politiski ekonomisko situāciju vai / un muižas redukciju (jautājumi tiek precizēti nodarbību laikā).  VIII Latvijas teritorija Krievijas impērijas sastāvā  8.1 Ziemeļu karš Latvijas teritorijā. Vidzemes iekļaušana Krievijas impērijas sastāvā. 1812.gada karš. Dzimtbūšanas atcelšanas priekšnoteikumi un sākums. Zemnieku nemieri. Dzimtbūšanas atcelšana un tās sekas. L 2  8.2. Pārmaiņas pārvaldē un zemnieku stāvoklis. Kurzemes hercogiste (18.gs.) un tās iekļaušana Krievijas impērijas sastāvā. S 2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās prezentācijai par Vidzemes un Kurzemes Zemgales hercogistes iekļaušanu Krievijas impērijā.  8.3. Latgale pēc Altmarkas pamiera. Latgale pēc Ziemeļu kara. Latgales robežas un administratīvais dalījums. Muižniecība (šļahta) Latgalē. Klaušinieki un činša zemnieki. “Dūmu nauda”. Latgale krievu-poļu kara (1654 - 1667) laikā. Poļu muižniecība Latgalē. Semināra tēmu apspriešana. L 2.  8.4. Latgale (1772.) un tās nozīme Latvijas vēsturē. S 2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās prezentācijai par situāciju Latgalē 18.gs. 2.pusē un Latgales iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā.  IX Nacionālā atmoda  9.1 Ievērojamākie kultūras darbinieki: J.Arndts, J.Broce, J.Herders, A.Hupels, K.Snells. Avīzes. Tipogrāfijas. Grāmatu veikali, pilsētas bibliotēka. O.Fitinghofa teātris. G.F.Stendera literārā darbība. L2  9.2. G.Merķeļa “Latvieši” S 2  Patstāvīgais darbs: Sagatavošanās prezentācijai par G.Merķeļa darbu "Latvieši,….) un avota nozīmes apspriešana.  9.3. Kultūra, dzīvesveids 19. gs. pirmajā pusē. Tērbatas Universitātes darbības atjaunošana. Baznīcas loma. “Latviešu Avīzes” un “Latviešu draugu biedrība”. L2  9.4. Pirmie latviešu izcelsmes rakstnieki - Neredzīgais Indriķis, Ansis Leitāns, Ansis Līventāls u.c. “Mājas Viesis”. Tautas izglītības attīstība. Pagasta un draudzes skolas. Mājmācība. J.Bergmaņa skolotāju seminārs Irlavā un J.Cimzes skolotāju seminārs Valmierā, Valkā. Skolu stāvoklis Latgalē. S 2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās diskusijai par I Atmodas nozīmi un tās cēloņiem.  9.5. Latviešu tautas nacionālās atmodas sākums. Jaunlatviešu kustība, tās politiskie un ekonomiskie mērķi. Latviešu studentu pulciņi Tērbatas universitātē. Kr.Valdemāra, J.Alunāna, Kr.Barona, K.Biezbārža, A.Kronvalda, A.Spāģa darbība. “Pēterburgas Avīze”. L2  9.6. Rīgas Latviešu biedrība. Latviešu teātra sākums. Pirmie dziesmu svētki. Jaunlatvieši Maskavā. Vācbaltu cīņa par savu privilēģiju saglabāšanu. Manaseina revīzija. Rusifikācija Baltijā. 80.gadu reformas Latvijā. S2  Semināra prezentācija un studiju kursa rezultātu apspriešana.  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās prezentācijai par latviešu profesionālās mākslas pirmsākumiem un kādas personības CV sagatavošana prezentācijai.  X Latvija 19.gs. nogalē 20.gs. sākumā. 1905.-1917. Revolūcija.  10.1 Modernās rūpniecības un tirdzniecības attīstība. Latvijas pilsētas 19. gs. otrajā pusē. Dzelzceļu celtniecība, ostu būve. Pilsētu saimniecība. Zemnieku māju izpirkšana. Zemnieku diferenciācija. Latviešu pilsonības veidošanās ceļi. Rūpniecības strādniecības veidošanās Latvijā. L2  10.2. Manaseina revīzija. Rusifikācija Baltijā. 80.gadu reformas Latvijā. S2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās prezentācijai par rusifikāciju Latvijas teritorijā 19.gs. un N.Manaseina darba izpēte.  10.3. 1905.g. revolūcijas sākums Latvijā. Revolūcijas cēloņi un raksturs. Strādnieku demonstrācijas, streiki, zemnieku kustība. Laukstrādnieku streiki. Baznīcu demonstrācijas. Kaujinieku vienību veidošanās. Buligina Domes boikots. Oktobra vispārējais streiks. 17.oktobra manifests. Tautskolotāju un lauku delegātu kongress. Rīcības komitejas. L2  10.4. Politiskā diferenciācija latviešu sabiedrībā 19. gs. beigās. “Jaunā Strāva”. Laikraksts “Dienas Lapa”. Nelegālie marksistiskie pulciņi. Strādnieku kustība. “Rīgas dumpis”. Latviešu sociāldemokrātiskās organizācijas ārzemēs un Latvijā. Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) izveide (1904). Pirmās latviešu pilsoniskās partijas. Fr.Veinberga, A.Krastkalna, A.Niedras politiskā darbība. Bruņotās sadursmes Latvijā 1905.gada beigās. Soda ekspedīcijas. Meža brāļu cīņas. Krievijas I Valsts domes vēlēšanas Latvijā. LSDSP apvienošanās ar KSDSP. Krievijas II Valsts domes vēlēšanas. 1905.gada revolūcijas nozīme Latvijas sociālās un nacionālās atbrīvošanās cīņu vēsturē. S2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās diskusijām par latviešu sabiedrības polarizāciju 1905.-1907.g. revolūcijas laikā un "Kāpēc dedzināja muižas"?  XI Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā  11.1. Latvijas saimniecības attīstība Pirmā pasaules kara priekšvakarā. Latviešu pilsonības ekonomiskā nostiprināšanās. Iedzīvotāju sabiedriski politiskais noskaņojums. Politisko partiju darbība. Vēlēšanas Krievijas III un IV Valsts domēs, Latvijas deputātu darbība tajās. L2  11.2 Kultūras stāvoklis un nacionālās atmodas īpatnības Latgalē. Latīņu alfabēta lietošanas aizliegums (1865 - 1904). Latgales sabiedriskie darbinieki N.Rancāns, K.Skrinda, F.Trasuns, F.Kemps. S2  Patstāvīgais darbs: sagatavot kāda no Latgales atmodas darbinieku CV, balstoties uz preses (periodika.lv) materiāliem.  11.3 Pirmā pasaules kara sākums. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret to. Kurzemes okupācija (1915). Bēgļu kustība. Bēgļu apgādes organizāciju izveide. Rīgas un Daugavpils rūpniecības evakuācija. L2  11.4 Latviešu strēlnieku bataljonu izveide, to cīņu gaitas. Ziemassvētku kaujas. Iedzīvotāju stāvoklis Vidzemē un Latgalē, okupētajā Kurzemē. Situācija Latvijā pēc 1917.gada Februāra (marta) revolūcijas. Dažādu politisko spēku aktivizācija. Latviešu pilsoniskās politiskās partijas. Latvijas Sociāldemokrātija. Latviešu strēlnieku nostāja revolūcijā. Vidzemes, Kurzemes un Latgales Pagaidu Zemes padomes. L2  11.5 Strādnieku, kareivju, bezzemnieku padomes. Rīgas krišana vācu rokās. Vēlēšanas Vidzemes Zemes padomē un Viskrievijas Satversmes sapulcē. S 2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās diskusijai par Latviešu strēlnieku noskaņojumiem pēc Ziemassvētku kaujas.  11.6 Padomju varas nodibināšana neokupētajā Latvijas teritorijā. Iskolats, tā darbība. Visas Latvijas teritorijas okupācija 1918.gada februārī. Brestas miers. Vācijas un vācbaltu plāni par Latvijas nākotni. Latvijas nacionālās neatkarības idejas attīstība. L2  11.7 Latviešu Pagaidu Nacionālā padome un Demokrātiskais bloks. Pirmā pasaules kara beigas. S2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās diskusijai "Kādas bija Latvijas attīstības alternatīvās iespējas"  XII Neatkarības proklamēšana un Brīvības cīņas  12.1 Neatkarīgā Latvijas Republika (1918 – 1940). Avoti un literatūra. Latvijas Tautas padomes izveidošana. Latvijas Republikas pasludināšana (1918.gada 18.novembris). Latvijas pirmā Pagaidu valdība ar K.Ulmani priekšgalā. Pagaidu valdības vienošanās ar A.Vinnigu par Latvijas karaspēka formēšanu. Landesvērs. Latvijas Pagaidu valdības un vācu karaspēka atkāpšanās uz Liepāju. L2  12.2 Parlamentārās varas struktūru izveide Latvijā. Satversmes sapulce, tās sastāvs, galvenie darbības virzieni. Republikas Satversmes pieņemšana (1922.gada 15.ferbuāris). Likumu par agrāro reformu pieņemšana. Latvijas cīņa par starptautisku atzīšanu. Latvijas de jure atzīšana (1921.gada 26.janvāris). Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni. S2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās prezentācijai "Latvijas brīvības cīnītāji" (jāizvēlas un jāsagatavot prezentācija (CV) par kādu no varoņiem.  12.3 Latvijas Pagaidu padomju valdības izveide ar P.Stučku priekšgalā, 17.decembra manifests. 3.janvāra bruņotā sacelšanās Rīgā. Apvienotās Latvijas padomju deputātu kongress Rīgā (1919.gada 13. - 15.janvāris). Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas pasludināšana. Padomju Latvijas Konstitūcija. LSPR valdība. LSPR attiecības ar citām padomju republikām. P.Stučkas valdības iekšpolitika. Kara komunisms. Agrārie pārveidojumi. Revolucionāro tribunālu darbība. Padomju Latvijas armija. Pasākumi kultūras un izglītības jomā. K.Ulmaņa Pagaidu valdība Liepājā. Latviešu vienību formēšana Kurzemē O.Kalpaka un J.Baloža vadībā. Vācijas karaspēka darbība R. von der Golca vadībā. Anglijas, Francijas, ASV attieksme pret notikumiem Latvijā. 16.aprīļa pučs. A.Niedras valdība. Vācu uzbrukums Rīgai, tās ieņemšana (1919.gada 22.maijs). Attiecības ar ārvalstīm. Savienība ar Igauniju. 6. Igauņu karaspēka un J.Zemitāna vienību darbība Vidzemē. P.Stučkas valdības atkāpšanās uz Latgali. Vācu centieni ieņemt visu Latviju. Cēsu kaujas. Strazdmuižas līgums (1919.gada 3.jūlijs). L2  12.4 Bermontiāde. Latvijas kara pieteikums Vācijai. Latgales atbrīvošana. Pagaidu miera līgums ar Vāciju (1920.gada 15.jūlijs) un Miera līgums ar Padomju Krieviju (1920.gada 11.augusts). Politiskā sistēma Latvijā. Saeima. Politiskās partijas, to darbība. Latviešu Zemnieku savienība, LSDSP u.c. Ministru kabineta izveide un darbība. Valsts prezidenti: J.Čakste, G.Zemgals, A.Kviesis. Latvijas Komunistiskās partijas pagrīdes darbība. Nacionālās attiecības Latvijas Republikā. S 2  Patstāvīgais darbs: sagatavošanās diskusijai par Latvijas atbrīvošanu no lieliniekiem, kā arī ekskursija pa Daugavpili (vai citās pilsētās/novados) un foto (video) atskaites veidošana places of memories metodoloģijas ietvaros.  XIII Latvijas valsts iekšpolitika un ārpolitika 1920.-1940.  13.1 Neatkarīgā Latvijas Republika (1918 – 1940), Agrārās reformas īstenošana, tās ekonomiskie un sociālpolitiskie rezultāti. Tautsaimniecības atjaunošana. Naudas reforma. Latvijas Republikas ekonomiskais kurss. Valsts lomas pieaugums saimniecības attīstībā, nacionālie mērķi saimnieciskajā politikā. Latvijas ārējā tirdzniecība. Galvenie tirdzniecības partneri, tirdzniecības līgumi. Rūpniecības specializācija. Ārvalstu kapitāls tautsaimniecībā. Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme uz Latviju. Politiskās nestabilitātes pieaugums krīzes gados. Satversmes reformu projekti. L2  13.2. Latvijas ārpolitika 1934. - 1939.gadā. Vācijas un Latvijas neuzbrukšanas līgums (1939.gada 7.jūnijs). Vācijas un PSRS neuzbrukšanas līgums (1939.gada 23.augusts), tā slepenie pielikumi. Otrā pasaules kara sākums. PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzības līgums (1939.gada 5.oktobris). PSRS militārās bāzes Latvijā. Vācbaltu (baltvācu) repatriācija. S2  Patstāvīgais darbs : sagatavošanās prezentācijai par Latvijas Republikas ārpolitikas prioritātēm.  13.3. 1934.gada 15.maija apvērsuma sagatavošana un norise. K.Ulmaņa autoritārais režīms. Dažādo politisko spēku, tautas reakcija uz tā nodibināšanu. K.Ulmaņa režīma saimnieciskā politika. Valsts iejaukšanās ekonomikā. Problēmas rūpniecībā un lauksaimniecībā. Režīma nacionālā politika. Vadoņa kults. Politiskā opozīcija valstī (“Pērkoņkrusts”, LSSZP, LKP). L2 13.4 Izglītības sistēma Latvijā 1920. - 1940.g., pamatskolas, vidējās mācību iestādes, augstskolas. Zinātnes attīstība. Ievērojamākie zinātnieki: J.Endzelīns, P.Stradiņš, A.Kirhenšteins, R.Vippers, A.Švābe u.c. Latvijas Vēstures Institūts. Latviešu literatūra, ievērojamākie rakstnieki un dzejnieki: Rainis, A.Upīts, E.Virza u.c. Izdevniecību darbība. Prese. Tēlniecība. Arhitektūra un celtniecība. Glezniecība. Teātris. Mūzika. Kino. Ievērojamākie mākslinieki. Mazākumtautību kultūra Latvijā. S2 Patstāvīgais darbs: prezentācija par K.Ulmaņa sagatavošanās valsts apvērsumam.  XIV Okupētā Latvijas republika (1940. - 1990).  14.1 Latvija PSRS sastāvā (1940. - 1991.). Avoti un literatūra. PSRS valdības 1940.gada 16.jūnija nota Latvijas valdībai, tās demisija. Strādnieku gvarde. Latvijas armijas pārveide par Sarkanās armijas 24.teritoriālo strēlnieku korpusu. Tā virsnieku liktenis. Litenes notikumi. Represijas pret latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem. Rūpniecības uzņēmumu, banku, zemes nacionalizācija. Zemes reforma. Tautsaimniecības attīstības plāns 1941.gadam. Pārkārtojumi izglītības sistēmā. Kultūras dzīves ideoloģizācija. Cenzūras ieviešana. Radošās inteliģences organizāciju izveide un pakļaušana politiskai un ideoloģiskai kontrolei. LKP darbība, tās iekļaušana VK(b)P sastāvā. Latvija pirms Vācijas uzbrukuma PSRS. Iedzīvotāju masu deportācija (1941.gada jūnijā), tās politiskās sekas. L2 14.2. Sarkanās armijas papildkontingenta ienākšana Latvijas teritorijā (1940.gada 17.jūnijs). A.Višinska ierašanās Latvijā. T.s. Tautas valdības sastādīšana, tās darbība no 21.jūnija līdz 21.jūlijam. Politieslodzīto atbrīvošana. LKP legalizācija. Aizsargu organizāciju likvidācija. Saeimas vēlēšanu likums. Saeimas vēlēšanas (1940. gada 14., 15.jūlijs). K.Ulmaņa rīcības jūnijā - jūlijā vērtējums. Padomju varas pasludināšana Latvijā. Latvijas aneksija un inkorporācija PSRS (1940.gada 5.augusts). LPSR Konstitūcija. LPSR pārvaldes organizācija. Tautas komisāru padome, izpildkomitejas. PSRS AP vēlēšanas Latvijā (1941.gada 12.janvāris). Ārpustiesu represijas un deportācijas. S2  Patstāvīgais darbs : sagatavošanās prezentācijai par "Molotova-Ribentropa paktu" un diskusija par filmu "Paralēlā vēsture".  14.3 Vācu okupācijas režīms Latvijā. Latviešu pilsonisko politiķu, bijušo Latvijas armijas virsnieku neveiksmīgie mēģinājumi izveidot nacionālu valdību. Latviešu “pašpārvaldes” izveide vācu kontrolē. Latvijas kolonizācijas, pārvācošanas plāni. Okupācijas varas saimnieciskā politika. Holokausts Latvijā, latviešu līdzdalība tajā (Arāja komanda u.c.). Nacistu terors pret civiliedzīvotājiem (Audriņi, Zlēkas). Latviešu militārie formējumi (policijas bataljoni, latviešu SS “brīvprātīgo” leģions) Vācijas pusē. Nacionālā pretošanās kustība Latvijā. Latvijas Centrālās padomes izveidošana (1943) un darbība. Kurelieši. Kaujas Latvijā 1944. - 1945.gadā. Militāri politiskā situācija. 201.(43.gvardes) latviešu strēlnieku divīzijas un citu latviešu militāro formējumu izveide III Reiha un Sarkanās Armijas sastāvā, to dalība cīņās. Pagrīdes organizācijas Latvijā. L 2  14.4 Vācijas karaspēka iebrukums Latvijas teritorijā. Latvijas zaudējumi Otrajā pasaules karā. Latvieši trimdā. Trimdas latviešu apmešanās vietas. Viņu galvenās organizācijas, to darbības virzieni. S 2  Patstāvīgais darbs : sagatavošanās diskusijai par izvēles (ne)brīvību Latvijas sabiedrībā II Pasaules kara laikā.  14.5.Kara postījumu likvidācija, rūpniecības atjaunošana, padomju industrializācijas kursa realizācija. Agrārā reforma, padomju saimniecību, mašīnu un traktoru staciju dibināšana. Kolektivizācijas sākumposms (1946 - 1947) Piespiedu kolektivizācija. Iedzīvotāju deportācija (1949.gada 25.marts). Izmaiņas iedzīvotāju sociālajā un nacionālajā sastāvā. Staļiniskā politiskā sistēma Latvijā. Represiju aparāts. Nacionālā pretestības kustība, tās taktika, politiskā orientācija. Kustības dalībnieku bruņotās grupas. Nevardarbīgā pretošanās. J.Staļina nāve (1953), PSKP XX kongress (1956) un destaļinizācijas procesa sākums. Daļas represēto reabilitācija. Vietējo pārvaldes iestāžu kompetences paplašināšana. Tautsaimniecības reformu mēģinājumi: Tautsaimniecības padomes izveide, mašīnu un traktoru staciju reorganizācija u.c., to rezultāti. T.s. “nacionālkomunistu” (E.Berklavs, O.Dzērve u.c.) darbība Latvijas Komunistiskajā partijā. LKP CK 1959.gada jūlija plēnuma lēmums par to nosodīšanu. L2  14.6. Latvija 60. - 80.gadu pirmajā pusē. Administratīvi birokrātiskās pārvaldes sistēmas nostiprināšana. Rūpniecības hipertrofētā attīstība. Saimnieciskās un sabiedriskās dzīves deformācijas. Demogrāfiskā situācija. Migrācijas procesi. Sociālo problēmu saasināšanās. Disidenti Latvijā. M.Gorbačova kurss uz RSRS pārbūvi. Atklātības vilnis Latvijā. S 2  Patstāvīgais darbs : sagatavot prezentāciju par kādu no Latvijas disidentiem.  XV Neatkarības atjaunošana un Latvijas republika no 1987.g. līdz 2014.g.  15.1 Cilvēktiesību aizstāvēšanas organizācija “Helsinki - 86”. Radošo savienību plēnums (1988.gada 1.-2.jūnijs). Latvijas Tautas frontes I kongress (1988.gada 8.-9.oktobris), LPSR Darbaļaužu internacionālās frontes dibināšanas kongress (1989.gada 8.janvāris). Politisko partiju veidošanās.  Politiskā cīņa Latvijā 1989. - 1990.g. PSRS Tautas deputātu kongresa un Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanas. LPSR Augstākās padomes “Deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu” (1990.gada 4.maijs). PSRS valdības nostāja Latvijas neatkarības jautājumā. 1991.gada janvāra notikumi Viļņā un Rīgā. 1991.gada augusta pučs, tā norises Latvijā. Latvijas neatkarības atzīšana pasaulē. L4, S.4  15.2 Atjaunotā Latvijas Republika (1991 – 2014). Avoti un literatūra. Politiskā sistēma Latvijā. Latvijas Republikas Augstākā padome, V - XII Saeimas. I.Godmaņa, V.Birkava, M.Gaiļa, A.Šķēles, G.Krasta, V.Krištopana, A.Bērziņa, E.Repšes, I.Emša, A.Kalvīša, I.Godmaņa, V.Dombrovska, L.Straujumas valdību darbība. Galvenās politiskās partijas. Izmaiņas valsts aparātā. Krievijas armijas aiziešana no Latvijas. Latvijas bruņoto spēku veidošana. Tautsaimniecības radikāli pārveidojumi - privātīpašuma tiesību atjaunošana, kolhozu sistēmas likvidācija, rūpniecības privatizācija, naudas sistēmas izveide, to rezultāti. Pilsonības likums, tā realizācijas grūtības. Nacionālās problēmas. Sabiedrības integrācijas jautājums. L2  15.3 Latvijas ārpolitika. Attiecības ar kaimiņvalstīm, Eiropas Savienību un ASV. Latvija un NATO. Iekšējās drošības problēmas. Kultūra un izglītība atjaunotajā Latvijas Republikā. Latvijas attīstības alternatīvas. Latvijas ārpolitika. Attiecības ar kaimiņvalstīm, Eiropas Savienību un ASV. S2  Patstāvīgais darbs: jāapgūst un jāizanalizē viedokļu dažādību pat jautājumiem: Latvija un NATO; Iekšējās drošības problēmas; Latvijas attīstības alternatīvas. | |
| Obligāti izmantojamie informācijas avoti | |
| Avoti  1. Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos. Sast. V. Ščerbinskis, Ē.Jēkabsons. Rīga: LNA; Latvijas Arhīvistu biedrība, 2012. (Vēstures Avoti, VII).  2. Atskaņu hronika.Rīga, 1936.,1993.  3. Balodis, J. Atmiņu burtnīcas, 1918.–1939. gads . Sagat. A. Caune. Rīga: LVI apgāds, 2015.  4. Baltasars Rusovs . Livonijas hronika. Rīga, 1926.  5. Dokumenti par „Pēterburgas Avīzēm”. Red. A. Tentelis. Rīga: LVI apgādiens, 1937. Latvijas vēstures avoti, 1. sēj.  6. Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem 1918. – 1998. Rīga, 1999.  7. Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 1918–1998 . Sast. A. Sarkanis. Rīga: Nordik, 1999.  8. Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.–1867. g. Red. A. Tentelis. Rīga: LVI apgādiens, 1939. (Latvijas vēstures avoti, V sēj.).  9. Dokumenti stāsta: Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Sast. Bērziņš, V. Rīga: Zinātne, 1988.  10. Indriķa hronika. Rīga, 1993.  11. Latvija padomju režīma varā. 1945. – 1986. Rīga, 2001.  12. Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CK plēnumu rezolūcijas un lēmumi. I. 1904. – 1940. Rīga, 1958.  13. Latvijas okupācija un aneksija, 1939. - 1940.: Dokumenti un materiāli. Rīga: Zinātne, 1998.  14. Latvijas Tautas padome, Rīga, Satversmes sapulces izdevums, 1920.  15. Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vainags, Rīga, Astra, 1918.  16. Līgotnis, J., Latvijas valsts dibināšana, Rīga, V. Olava fonda sabiedrība, 1925.  17. Manaseina revīzija. Senatora N. Manaseina ziņojums par viņa izdarīto revīziju Vidzemes un Kurzemes guberņās no 18882. līdz 1883.g. Materiāli Latvijas PSR vēstures pētīšanai. Rīga.  18. Merķelis, G.(1953 vai cits izdevums) Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās. Rīga.  19. Neatkarības atgūšana: Atmodas laiks dokumentos. Rīga: N.I.M.S., 1996.  20. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana dokumentos (1945–1991). 1.–4. sēj. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013–2017.  21. Paegle, S., Kā Latvijas valsts tapa, Rīga, autora apgādībā, 1923.  22. Rusovs, B.,(1926). Livonijas hronika. Rīga.  23. Vartberges Hermaņa Livonijas hronika. Rīga, 2005  24. Via dolorosa: staļinisma upuru liecības. Sak. Līce, A. Rīga: Liesma, 1990.  Literatūra  1. 20.gadsimta Latvijas vēsture. I Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900 – 1918. Rīga, 2000.  2. 20.gadsimta Latvijas vēsture. II Neatkarīga valsts. 1918.- 1940. Rīga., 2003  Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914. - 1945.- Stokholma, 1968.  3. Andersons E. Latvijas vēsture. 1914 - 1920.- Stokholma, 1967.  4. Andersons E. Latvijas vēsture: Ārpolitika 1920 - 1940. I - II.- Stokholma, 1982., 1984.  5. Beausse, J. Diplomate un Lettonie (1938-1940). Paris: Mens sana, 2011.  6. Bērziņs, V. 20.gadsimta Latvijas vēsture. II Neatkarīga valsts. 1918.- 1940. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgads, 2003.  7. Bleiere, D. Latvijas vēsture. 20.gadsimts. Rīga: Jumava, 2005.  8. Cakuls, J. Livonijas Romas katoļu Baznīcas valsts XIII-XVI gs. Rīgas Metropolijas kūrija, Rīga 2007.  9. Dunsdorfs, E. Latvijas vēsture. 1600. - 1710. Stokholma: Daugava, 1962.  10. Dunsdorfs, E., Spekke A. Latvijas vēsture. 1500. - 1600. Stokholma: Daugava, 1964.  Garleff, M. Die Deutschen in der Geschichte der baltischen Länder, 2006. Pieejams:  https://www.owep.de/artikel/508/deutschen-in-geschichte-baltischen-laender  11. Klišāns, V. Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules kontekstā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.  12. Latvieši un Latvija. 2.-3.sej. Red. Jansone, I. un Vasks, A. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  13. Latvieši un Latvija. 2.-3.sej. Red. Jansone, I. un Vasks, A. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  14. Latvieši un Latvija. 4.sej. Red. Hausmanis V. un Kūle M. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  15. Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kr. – 1200.g. Rīga, 2001  16. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 1. - 25. sējums. - Rīga, 2000 - 2010.  17. Misiunas, R., Taagepera, R. The Baltic States; Years of dependence 1940 – 1990. Los Angeles: Berkley, 1992.  16. Neiburgs, Uldis, Draudu un cerību lokā : Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie, (1941-1945). Rīga : Mansards, 2017.pētījumu centrs, 2014.  18. Prigge, W. D. Bearslayers : the rise and fall of the Latvian National Communists. New York : Peter Lang, 2015.  19. Pumpuriņš, T., Latvijas valsts dibinātāji, Rīga, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018.  20. Rislakki, J. The case for Latvia : disinformation campaigns against a small nation : fourteen hard questions and straight answers about a Baltic country. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2014.  21. Šalda V. “Bēgļu laiki” Latvijā jeb kurzemnieki Vidzemē. 1915 – 1918. Daugavpils, 2005.  22. Šiliņš, J. un G. Krūmiņš, Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji: personas un laikmets, Rīga, Latvijas Mediji, 2020.  23. Šiliņš, J. un G. Zelmenis, Latvijas Republikas proklamēšana un tās autori, Latvijas Arhīvi, Nr. 1/2, 2017, 50.–101. lpp.  24. Šterns, I. Latvijas vēsture. 1180-1290: Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. 735 lpp  25. Švābe, A. Latvijas vēsture. 1800–1914, 1. sēj., 3. izd., Rīga, Avots, 1991, 112.–147. lpp.  26. Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti. Rīga, 1992 | |
| Papildus informācijas avoti | |
| 1. 20.gadsimta Latvijas vēsture. I Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900 – 1918. – Rīga, 2000.  2. 20.gadsimta Latvijas vēsture. II Neatkarīga valsts. 1918.- 1940. Rīga., 2003  3. Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914. - 1945.- Stokholma, 1968.  4. Andersons E. Latvijas vēsture. 1914 - 1920.- Stokholma, 1967.  5. Andersons E. Latvijas vēsture: Ārpolitika 1920 - 1940. I - II.- Stokholma, 1982., 1984.  6. Apine I. 1905-1907.gada revolūcija un latviešu sociāldemokrāti. Rīga, 2005.  7. Arbusov L. Grundris der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Mitau, 1890, Riga, 1908.  8. Baltijas valstis likteņgriežos.-Rīga, 1998  9. Bērziņs, J. Latvija 19.gadsimtā. Vēstures apceres. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000.  10. Bērziņš V. Latvija Pirmā pasaules kara laikā. Rīga, 1987  11. Bleiere, D. Latvijas vēsture. 20.gadsimts. Rīga: Jumava, 2005.  12. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga, 1995  13.Deutsche Geschichte im Osten Eiropas. Baltische Länder.- Berlin, 1994.  14.Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. Rīga, 1986  15.Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. - Stokholma., 1978.  16.Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā. 1941. – 1944. Rīga, 1999.  17.Gore I, Stranga A. Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija. 1939.gada augusts - 1940.gada jūnijs. Rīga, 1992.  18.Latvijas Centrālā Padome - LCP. Latviešu nacionālās pretestības kustība 1943. - 1945.- Upsala, 1995.  19.Latvijas valsts atjaunošana 1986.-1993. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998.  20.Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Stokholma., 1978.  21.Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1600. - 1710. Stokholma, 1962  22.Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1710. - 1800. Stokholma, 1973  23.Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture. 1500. - 1600. Stokholma, 1964  24.Feldmanis, F., Latvijas baznīcas vēsture, Rīga, Luterisma mantojuma fonds, 2010, 85.–124. lpp.  25.Feodālā Rīga, atbildīgais red. T. Zeids, Rīga, 1978, 115.–126 .lpp.  26.Johansons A. Latvijas kultūras vēsture. 1710. - 1800. Stokholma, 1976  27.Krastiņš J. 1905.gada revolūcija Latvijā.- Rīga, 1975.  28.Latvieši un Latvija. 2.sej. Red. Jundzis , T. un Zemītis G. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  29.Latvieši un Latvija. 4.sej. Red. Hausmanis V. un Kūle M. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  30.Latviešu strēlnieku vēsture (1915. - 1920.g.). Rīga, 1970.  31.Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kr. – 1200.g. Rīga, 2001  32.Lazdiņš, J., Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.), Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2000, 87.–237. lpp.  33.Mednis I. Savu vēsturi mēs rakstījām visi kopā. Rīga, 2005  34.Pretstatu cīņā. Latvija 1917. - 1950.- Rīga, 1990.  35.tranga A. LSDSP un 1934.gada 15.maija valsts apvērsums; Demokrātijas likteņi Latvijā. Rīga, 1998.  36.Stranga A. Latvijas – padomju Krievijas miera līgums 1920.gada 11.augustā. Latvijas – padomju Krievijas attiecības 1919. – 1925. gadā. Rīga, 2000.  37.Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926 – 1940). Rīga, 2002.  38.Strods H. Zem melnbrūnā zobena. Vācijas politika Latvijā. 1939. – 1945. Skolai un izziņai, - Rīga, 1994.  39.Šalda V. “Bēgļu laiki” Latvijā jeb kurzemnieki Vidzemē. 1915 – 1918. Daugavpils, 2005.  40.Šilde, A. Latvijas vēsture.1914.- 1940. Stokholma: Daugava, 1976.  41.Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Daugavpils, 2000.  42.Rauch G.v. Geschichte der baltischen Staaten. München, 1990  43. Strods, H. Latvijas katoļu baznīcas vēsture (1075.–1995.), Rīga, [b. i.], 1996, 123.–145. lpp.  44.Šterns I. Latvijas vēsture 1290. - 1500. Rīga, 1997.  45.Šterns, I. Latvijas vēsture. 1180-1290: Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. 735 lpp  46.Švābe, A. Latvijas vēsture. 1800–1914, 1. sēj., 3. izd., Rīga, Avots, 1991, 112.–147. lpp.  47.Treijs R. Latvijas valsts un tās vīri: Latvijas Republikas Valdības. Ministri savos darbos. 1918. – 1940. – Rīga, 1998.  48.Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti. Rīga, 1992  49.Zutis I. Baltijas jautājums XVIII gadsimtā. Rīga 1951  50.Штейман И. История евреев Латвии. Даугавпилс, 1995. | |
| Periodika un citi informācijas avoti | |
| 1. Baltische Kirhengeschichte. Beitrage zur Geschichte der Missionisierung und der Reformation der evangelisch – luterischen Landeskirhen und der Volkskirhentums in der Baltisschen Landen - Gōttingen, 1956.  2. Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Köln, Wien, 1986.  3. Libermanis G. Jaunlatvieši.- Rīga, 1957  4. Mednis I. Savu vēsturi mēs rakstījām visi kopā. Rīga, 2005  5. Šteimans J. Latvijas vēstures pētnieki.- Daugavpils, 1997  6. Назарова Е.Л. История лейманов в Ливонии. – Москва, 1990.  7. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls  8. Latvijas Arhīvi  9. Vēsture: Latvijas Universitātes Žurnāls  10.Vēsture un avoti. Daugavpils Universitātes Vēstures katedras izdevums.  Studiju kursa realizācijas laikā studējošajiem tiek piedāvāta aktuālā informācija no dažādiem periodikas līdzekļiem, kā arī video materiāli | |
| Piezīmes | |
| ABSP "Vēsture" A daļa | |